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VI NCENTIANA
MENSUALE COMMENTARIUM
CONGREGATIONIS MISSIONIS

V SI.PER.
255.77005
V775
v.27
1960

Corpus S. Vimentii in Donuts Malernae ecclesia.

Sedes : 95, Rue de Sevres - PARIS-6e

— 242 —
in civitate Neapolitana

(Via Orazio)

(die 2 maii 1960),

in civitate Phoenix (in Prov. occident. Statuum Foederatorum Amcricae) (30 maii 1960),
in loco ditto

San Miguel, Bulacan

(Prov. Pliilippinarum)

(11 iunii 1960),
in loco ditto

(11 inlii 19601.

San Juan de Cuyo

(Prov. Argentinae)
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Die 27 iunii 1960 :
TRICLOT Andre, superior in Marvejols.
JAFFEUX Jean-Gabriel, superior in Port-Saint-Louis-du-RhOne.
BEUNET Edouard, superior in Le Bouscat.
TWOMEY Jerome, superior in Blackrock.
Ad secundum triennium :
SALvAno Angel, superior in Philadelphia (Spring Garden
Street).
GR • GAN Donal, superior in Dublin (St Patrick's
WALSH Michel , superior in Castleknock.
O'NEILL Maurice, superior in Dunstable.

College).

Ad tertium triennium :
Cost-rum Daniel, superior in Hereford.
Die 5 iulii :
CARRASCO Jose, superior in Ponce (Parroquia Cathedral) ad
secundum triennium.
Die I I lull :
G U:NADU Pierre, superior scminarii maioris in Albi.
Mc DON ACH Edward, superior in Sheffield, ad tertium triennium.
Die 18 iulii :
MORALES
iii an, superior in Tlalpan.
SAENZ Luis, Provinciae Venetiolae et superior in Valencia
(Seminario Conciliar).

S ANTAS Benito oeconomus provincials Provinciae Venetiolae
et consultor provincialis ad secundum sexennium.
GONZALO Primitivo superior in Barquisimeto (Seminario La
Divina Pastora).

Ad secundum triennium
MAGUREGU I Domingo, superior domus provincialis in Caracas.
PENA Aniano, superior in Barquisimeto (Parroqatia la Milagrosa).
LOPEZ

Jose-Maria, superior in Barquisimeto (Coldgio Sucre).

Die 25 iulii
SHARPE John, superior in Phoenix.
Rossi Emilio, superior in Migliarino.
ZANIN Valentino, superior in Udine.
BALESTRERO Pietro, superior in Torino (Seminario San Vin-

cenzo).

Cirillo, superior in Iglesias.
Ad sectmdum triennium :
DE GIORGt Gaetano, superior in Mondovi Piazza.
BERGIIIN Rose Guido, superior in Sassari (Casa della Mis-

CIARCA

sione).

Luigi, superior in Verona.
Nicola, superior in Cagliari (Parrochia Medaglia Mira

CALCAGNO
A13130

colosa).
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InE Gaston, superior in Dax.
Bticsm Jean, superior in Berceatt•de•Saint-Vincent-de-Paul.
L.VVRTE Ricardo, superior in Palma de Mallorca.
PI •

Ad tertiurn triennium :
M AILHE Henri, superior in Montpellier (rue de la VieilleIntendance).

D:c I augusli 1960 :
B ARENDREGT Piet, superior in Lindenheuvel, ad tertium triennium.
Die 8 augusti 1960 :
I LLA:vis Martin, superior in San Juan de Cuyo.
LAIZREA Gerardo, superior in Gijon.
Die 16 augusti 1960 :
P T1EZ Julian, consultor Provinciae Antiilarum.
ENiziocez Alfredo, consultor Frovinciae Antillarum.
T ANMNONE Giuseppe oeconomus provIncialis Provinciae Taurinensis.
secundum triennium :
B LRIT Pierre, superior in Cali.
ANIAYA Esteban, superior in Bogota.
.0.10,,,,••••n \OM.,

STUDIA VINCENTIANA
!6571

MCRALIS NOSTRARUM REGULARUM OBLIGATIO

FACTIBILIA, OPERABILIA.
Sapientis est media ad finem

proportione apta adhibcre.

Faber quisque — si sapit — quosdam operandi modos et normas
in opere suo conficiendo observat, sive ab eo inventas sive ab aiiis
acceptas, quas reguias artis vocamus ; ct quia ita facit, bonus fabcr
est.
Iterurn, cum homines ad aliquod opus singuli impares singulares
vires in unum coacervant ct societatem quamdam ineunt — si sapiunt
unam eandemque communem agendi normam, quam statuta societails vocant, ultro sibi imponunt, propriam quisque sententiam et
arbitrium renuncians communis amore finis. Quod si alitcr facere
quis sociorum inceperit, si videlicet malts socius est, damnum ex sua
statutorum irobservantia forte secutum ceteri ab co requirent, de
irrationali agendi modo eum nierito arguent, c societatc tandem iure
ilium expellent uti malum membrum, nocivum vel saltem inutile.

ORDO AGIBILIUM.
Porro, vinculum quo humana ratio ad artis regular et socictatis
statuta ipsa natura alligatur, ex cuiusdam intcntionc propositi artis-

— 245 —
tici, scientifici, industrial's, lusorii, cet. spontanea qualarn resultantia
procedit. Et quoniam ipsius operis perfectio dernum tune intenditur,
aut si operantis quidem aliquod bonum, non certe bon.ii operantis,
simpliciter qua holm is est, sed cius bonum una praccist ex parte et
sccundum quid attenditur, ideo vinculum illud de se non pertinet ud
ordinem moralem, i.e. illud scrvare aut frangcre non fac't agentem
bonurn aut malum hominem, scd bonum aut malum art.(icem vet
socium.
Per accidens tamen et ab extrinseco, non est cluhitandun quod,
sicut quaelibet hominis dcliherata activitas, etiam actiones ar.ilicum
vel societatis membrorum qua talcs, moralibus regi debent legit is et
virtutibus, homo enim semper et in omnibus tenetur esse b. nzis

homo.
ASSOCIATIONES AD PERFECTIONEM.
Iam vero, sunt societates, evangelicac nempe Instituta perfectionis,
quac practer ordinem ilium socialem, in quo statutorum inobservatio insipientiam quamdam et indecentiarn sett rectae rationi repugnantiarn constituit, moralem ordinem gnomic, immo potissime, per se,
directe, et positive respiciunt, quatenus ultimunt hominis finem, Dei
scilicet gloriam et christianam sociorum perfectionem intendunt
quocirca illa insipientia sirnul esse invenitur imprudentia et peccatum ;
si enim sapiens media ad fincm aptat et ita ordincm rationis creat,
pradens media ad fincm ultirnum adhibet et ita moralem ordincm
servat.
MEDIA NECESSARIA, MEDIA LIBERA.
Nitric autem, intra ordinem moralem stint media necessaria, alia
quidem sub gravi alia vero sub levi, quac per varias leges divinas et
ecclesiasticas christianis in vitae communis statu manentibus imponuntur ; ct sunt alia media non necessaria, ad sanctitatem tarnen
aptissima, quac in christianac perfectionis Institutis fidelibus ultro
acceptantibus organice proponuntur. Dum igitur Ecclesia est socictas
cuius leges omnes homines necessario tenentur per haptismum acceptare, Instituta evangelica sunt liberae clectionis societates, in quibus
fidelis, si libet, per eius incorporationem. a communi vita christianorum ad statum perfectionis ascendcre valet.
OBLIGATIONES INDUCTAE.
At accidit saepe in sociali hominum conversatione of quod cui
semel placuit, ei amplius displicere non possit, et quod antea lihertatis crat, postea necessitatis fiat ; quamtumvis enim homo ob liberum arbitrium semper sui sit dominus, nee ideo sesc ligare ipsemet
erga semet ipsum possit ultra quam cum ligat propria ratio et virtus
constantiac, at quoniam ills natura sua socialis est, potent nova erga
alterum vincula declaratione suac intentionis libere sibi imponere,
quac nisi cum obligarent, societatis humanae fundamenta everterentur.
Res ita sane se habent in cuiusvis generis pactis et contractihus,
in prirnis cum institutionalia illa sunt, inter quorum scilicet clausulas
inveniantur necesse est aliquac, iura quaedam et officia continentes,
a publics auctoritate citra privatorum placitum constituta. Sic, verhi
causa, integrum cuivis est statum ingredi matrimonii, clericatus, ant
perfection's ; at libere illud pctcnti et legitime admisso minimc licet
horum institutorum naturam, regimen, leges non rite observare. Perinde
.ere accidit in quibusdam beneficiis et officiis
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LIBERA INSTITUTI ACCEPTATIO.
Christianam perfectionem act quam quilihet Christi Hens contendere cx caritatis lege tenetur, ctiam in statu communi, congruis
quidem adhibitis mediis, conscqui quisque valet. Quo autcm facilius
et tutius id obtincatur, est in Ecclesia specialis status, perfcctionis
dictus, quern in Institutis evangelicis profiteri licet. Huns in finem,
unumquodque Institutum propriam et distinctivam habet organizationem, gubernium, activitates, brevi, modum quemdam essendi, qui,
in suis Regulis et Constitutionibus ab ecclesiastica auctoritate approhatis, est particulatim determinatus, ad christianam membrorum
perfectionem lotus intentus.
Ncmini profecto neccssarium est perfectionis statum profiteri,
neque id facere in uno potius quam in alio ex Institutis evangelicis ;
omnino libere ergo quisquc ingreditur hoc vel illud Institutum. At
qui. verbi gratia, Vincentianae Missionis Institutum tandem amplectitur, necessario illud prout in se est et canonise existit accipere
debet, cum suis nempc Constitutionihus et Regulis, quibus Vincentini nativa libertas consequenter coarctatur et minuitur, novas in se
suscipiendo sponte volitas morales obligationes. Notts ne sommes
appeles a la mission — suis assercbat Missionis Institutor — que
pour v vivre conformement a nos Regles. SV XI 80. Item ad Vincentinas : Bien que vous ne soyez pas obligees a vos Regles sous peine

de peche, ii est pourtant vrai que, puisque vous etes dans la Compagnie, vous êtes obligees de les observer. SV IX 316 ; cf. X 542.
OBLTGATIONES SUSCEPTAE.
Eiusmodi obligationes cum illa relations in genere identificantur
quac ncccssario ex rci natura viget inter parses at totum, inter
membra et corpus, atquc ctiam — cum in casu agatur de corpore
sociali, cui res essentialis est auctoritas — inter subditum et superiorem. Liquido constat moralem hanc rclationem esse subiectionis
et dcpendentiae, quac conscientiam ligat virtute iustitiae legalis et
obedientiae.
At insuper, implicitum saltem pactum quoddam detegitur, in
ipso incorporationis actu, ingredientem inter et nomine Instituti
admittentem, cuius fundamentalis clausula atque praesupposittim est
candidati voluntas Regulas Instituti observandi ciusque Superioribus
iuxta Regulas praecipientibus obtemperandi, qua dcficiente condicione sine qua, ad incorporationem nullo prorsus modo quis admitteretur. Votis leur devez obeissance — ita ad Puellas Caritatis S. Vinccntius de earum Rcgulis agens — des le lour de votre entree en la
Compagnie, car volts n'v avez pas ere admises sans avoir dit que
vous le vouliez. SV IX 72. Vicissitn Vincentina quaedarn ad ceteras
colloquens coram Vincentio : Lorsque nous entrons en la Compagnie,

nous nous mettons volontairement sous la conduite dune Superieure,
at des tors nous sommes obligees de vivre sous l'obeissance. SV
IX 523 ; 379.
EX PROMISSIONIBUS
Praevia ilia bona postulantis voluntas est saltem intentio de
pracsenti sese Institute subiciendi, cx qua oritur constantiac scu persevcrantiae obligatio. La sour dit — ita relatrix de quodam colloquio
Vincentinarum Institutore praeside — que nous &ions venues dans

la Compagnie pour (their ; que, puisque telle avait ete noire intention au commencement, nous devions continuer dans cette pratique.
SV X 79 ; cf. IX 442 ; XIII 201.
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At potest csse etiarn promissio de futuro, quae interdum expressa,
immo in scriptis, exigitur, tuncque additur obligatio fidelitatis.
Apud Vincentinos his accedit promissio, non solis Superioribus,
sed ipsi Deo facta, quae intra votorum ambitum obligat ex xirtute
religionis quoque. Nous aeons engage noire parole au Superieur —
declarabat die 13 mense VIII anno 1655 Sanctus Missionis Fundator
— ; nous en aeons passe l'obligation ; la promesse est faite... Je dis
encore davantage : nous axons fait vceu... Nous l'avons encore prom is
a Dieu. SV XI 233-236. Cf. IX 309 ; 278, 332.
NON EX IUSTITIA COMMUTATIVA.
Ex illo autem pacto supra dicto, sine fundamento arguet quis
iustitiae comtnutativae obligationem, ac si Missionis membrum qui
infidelis deprehenditur nec promissas Constitutiones observat, eo
ipso iura sua in familia Vincentiana amitteret. Non quidcm quod
hacc in se repugnant, c contra cotidiana res est in contractibus cum
ordinis naturalis societatibus : Non vult operari? Nee manducet !
At evangelicis in Institutis, cum finis ibi utrinque intentus sit
virtutis exercitium, eorum membra sum subiectum . cui n omnium
Instituti bonorurn et iurium, scu mfturalium sett supernaturalium,
in ilium finem ab Ecclesia ordinatorum, sive sodales Regulas obscrvent sive secus. Unum tamen ad rem non obliviscendum, delictuosam
nimirum iuris Instituti inobservantiam causam dare sufficientem ad
reorum ex Instituto expulsionem.
VARIUS NORMARUM VALOR.
Itaque, ex voluntaria ad Missionem incorporations gignitur Vincentino, praetor constantiac in inceptis officium, rcligiosae fidelitatis
atque iustitiae legalis crga Instituti Regulas et Constitutiones, necnon
oboedicntiae erga eiusclem Superiores obligatio. At, constantiae obligatione iugitcr in vigorc mancnte, quippc ipsam demum respiciente
personam, ceterac, quae sunt obligationes alteritatem implicantes, ab
alicna voluntatc ex parte pendent ; in its igitur maiorem nemo supra
se suscipit obligationem quam vet Constitutiones exigant, vel Superiores imponant.
Accidit namquc ut rationis ordinatio quam quis pro altero excogitat, norma agendi huic pracbcatur vel itnposita, eel proposita, vel
demum exposita, pro diversa auctoris intentione. Norman nempc
agendi aliquis cxponit alteri qucm agnoscit superiorcm, ab co rogans
ut illarn accipiat et propriam faciat ; earn vcro proponit acquali, scu
alteri quern comparem considerat licet se inferior superiorve forte
sit, per modum consilii oblati, aut etiam tanquam condicionem pracmii
promissi ; earn denique imponit superior subdito, in quo co ipso
obligationem vclis nolis imprimit illam re et facto suh peccati poena
observandi.
Nostra ergo summopere interest quanam intentione in Constitutionibus vel a Superioribus variae agendi normae porringuntur.
NORMAE OBLIGANTES.
Sane, in omnium Institutorum Constitutionibus sunt articuli leges
ecclesiasticas quac fidelium, clericorum, aut evangelicorutn statum
canonicum regulant referentes, quihus adest vis obligandi ex ipso
Codice Iuris Canonici. Sunt etiam alii articuli qui propriam Instituti
naturam, finem, regimen, functiones, officia, atque cardinales agendi
normas tradunt ; ii quidem non sunt proprie leges ecclesiasticae
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utpote qui ad imperfectatn societatem referuntur, sed sunt potius statuta et vere Constitutiones, quae certe propriam non mutant naturam,
etiamsi Sanctae Sedis approbatione, eaque in forma specifica, confirmatae fuerint. Attamen agitur de normis quae ex Fundatoris aliorunique conditorum intentione, vel immo ex ipsa rei natura, imponuntur, scu vim in conscientia obligandi habent, aliter namque Institutum subsistere nequiret. Eiusmodi normae xvcantur a S. Vincentio
Regles de commandement. SV X 99, III ; cf. XII 337, 428.
NORMAE NON OBLIGANTES.
Postremo, sunt alii articuli de quibus, quoniam res non substantiales Instituto continent, ipsae Constitutiones declarant non obligare
ad culpam moralem : Praescripta disciplinaria Regularum et Constitutionton — asseritur in nostrarum articulo 218 § 3 — non obligant
sub culpa. Istae normae a S. Vincentio appellantur Regles de conseil :
Pour les Regles de conseil, elles n'obligent point a peche. SV X 99, 112.
Regulae de consilio sunt profecto aptac rationis ordinationes,
atque adeo aptissimae, quarum perfectam a Vincentinis observantiam earum conditores non possunt qui p vehementer cupiant : sin
minus, stultum esset eas condidisse. Vous devez etre jalouses d'observer toutes vos Regles, jusqu'a la plus petite, suas adhortabatur
filias S. Vincentius. SV IX 692.
At istiusmodi praescripta Constitutionum latores sodalibus imponere nolunt, ex una parte quia humanae fragilitati longe difficile est
minutas ad amussim servare regulationes et aliunde contentio ad
perfectionem quam Instituta evangelica intendunt eius condicionis est
ut ex intima persuasione efficacius obtinetur quam coactione ; ex
altera parte obligationis impositio non est in casu necessaria, tum
quia agitur de re meliori et potius supererotrationis, tum praesertim
quia de facto Vincentini ita sunt vocationis gratia dispositi ut statutas
agendi normas omnes, etiam non obligantes, sponte libenterque pierumque observent. Sicut ergo, v.g. matrimonium, etsi generi humano
necessarium omnino sit, necesse nequaquam est ut singulis imponatur,
quia certo nunquam de facto deficient qui illud nitro citroque amplectantur, sic ferme finis Missionis vi vocationis vincentianae satis in
tuto est positus etiamsi aliqua minora praescripta liberae electioni et
bonae A.oluntati sodalium relicta maneant.
IUSTORUM SEMITA...
Verumtamen, liberam illam electionem recte facere, — hoc opus,
hic labor, haec virtus. Quantumvis enim in actu suac incorporationis
nullarn erga Missionem suscepit quoad istius minoris momenti articulos obligationem, adhuc tamen Vincentinus erga omnes sine differentia Constitutionum articulos sese ad observantiam cretum tunc
praebuit, quibus in bonis propositis non perseverare peccatum inconstantiae erit. Ne nous flattons done pas sur ce que nos Regles n'obligent pas a peche, monebat Sanctus Pater Vincentius. SV XII 338.
Deinde, rationali natura atque adeo christiano charactere Vincentinus nunquam non est alligatus. Porro pvthagoricum illud Optimum
elige ! perpetuum est rectae rationis dictamen, ab unoquoque homine
in ordine morali semper obtemperandum, non aliter ac in quolibet
alio iugiter de facto obtemperatum : contra rationem namque agere
iure merito censetur qui potens rem optimam habere, aut optimus
esse scriptor, musicus, orator, medicus, — quidni homo ? — minus
bonam mavult rem habere, aut minus bonus esse scriptor, musicus,
etc. ; contra rationem autem in moralibus agere peccatum est.
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Pariter, evangelica illa dicta Estote perfecti ! Diliges ex toto, ita
cuiusvis urgent conscientiam christiani, illius in primis qui sanctitatem in perfectionis Institutis profitentur, tit sine peccato nequeant
deliberate eligere quod pro ipsis hic et nunc minus bonum morale
est ; esset quippe electio otiosa et contra caritatem, in cuius quovis
momento possibilem perfectionem eniti, ex ore lam tandem omnium,
cuncti tenentur christiani.
INOBSERVANTIA PECCAMINOSA.
Age porro, cum Rcgulae seu articuli Constitutionum non obligantes optimae in se Sint Vincentinis agendi normae concretae, liquido
ostenditur cos illas inobservare aut praeterrnittere deliberate non
posse sine peccato irrationabilitatis et deficientis caritatis. Adest
autem peccatum, hand sane ratione materiac, cum ea per modum
consilii proponatur cuius naturae est non ohligare, sed ratione
ipsius actus humani qui in eiusmodi regulac transgressions sine
honest() motivo producitur contra Vincentini et naturam rationalem
et christianam caritatem ; peccatum evenit, non ex rcgula laesa, sed
ex irrationali laesione. Inds haec commendatio S. Vincentii : Quand

vous vous exemptez de quelque exercice de vos Regles, it faut que ce
soft avec jugement et non pour vous flatter. SV IX 215 ; cf. 126.
IXOBSERVANTIA MERITORIA.
Illud vcro scdulo none animadvertendum est, quod sicut aliquanclo articuli Constitutionum in conscientia obligantes non observantur, nec ullum in hoc committitur peccatum ob causas excusantes
aut propter dispensationem, similiter sunt interdum occasiones in
quihus, supposita proprii periculi, alieni scandali, aut ordinis perturbationis absentia, regularum non obligantium inobscrvatio erit omni
ex parte inculpata, plane rationalis, qui p ctiam meritoria tune scilicet id accidit, cum legitima exstant motiva — nec hic est opus
causis excusantibus — quae inobervantiac actum reddere valent
honestum seu moraliter honum, %.el etiam optimum ; praesentia siquidem motivi rationalis efficit, praeterquam ut absit inconstantiae naevus, etiam ut good in se optimum erat, minus bonum agenti evadat,
et ut optimum fiat quod in subiecto agcnte minus honum, immo
malum, secus asset ; constat enin quod tali talivc conscientiae optimum esse potest id quod in se minus bonum est, et e converso.
ABSENTIA IMPERFECTIONIS.
Esto, negandum minime est idealem Vincentinorum perfectionem
in co recto esse quod omnia Constitutionum et Regularum praescripta, etiam mere disciplinaria, accurate observant ; at, dum Vincentinus qui articuluin consilii seu regulam non obligantem sine rationali motivo laedit dicendus est voluntarie ct culpabiliter imperfectus,
e contra, qui ob honestum motivum regulam non obligantem negligit,
aut etiam regulas obligantes excusante causa aut habita dispensatione
practermittit, ne levissimum quidem peccatum in hoc committere
existimandus est, nec ullius imperfectionis reus. Huiusque ratio est
good tune perfectio illa quae Vincentino in abstracto convenit, in
omnium sui status regularum impletione consistens, eidem in descriptis individuis circunstantiis constituto non amplius congruit nec
debetur ; quam oh rem regulas eo modo praetcreunti nulla, nedum positive, imperfectio moralis imputari licet : talis regulae fractio,
in se quidem dici posset materialis imperfectio, in subiecto Nvro agente
est actus undecunque moraliter perfectus, nec sine transitu de genere
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ad genus asscri potest quod talis transgressio positivam imperfectionem secunz fert. Cf. art. 218,3.
OBLIGATIO AD PAENITENTIAM.
Cum tamen Constitutiones quoddam in vita communi ordinem
iuridicum constituant, cuius conservationi consulcre Superioribus
incumbat, externa quarumlibct Regularum violatio sine probata dispensatione ius fundat communitatis Superiori ut in laesi ordinis
reparationem paenitentiam imponcre possit inobservanti, non obstame cius forte inculpabilitatc morali : Praescripta disciplinaria

Regularum et Constitutionum non obligant sub culpa, sed ad paenitentiam subeundam forte impositam a Superiore (art. 218,3). Constitutiones ergo sub culpa ne quidem ad paenitentiam implendam obligant ; at qui a Superiore punitur pacnam satisfaccre tenetur morali
obligatione ex Superioris praecepto orta.
Profccto, sine culpa nisi subsit causa non est aliquis puniendus,
uti fert regula iuris 23a in VP ; subest vero in casu legitima causa,
nimirum, Missionis Instituti cum omnibus suis Regulis acceptatio in
actu liberae incorporationis.
SUPERIOR'S INTENTIO.
Sane, licet Superioris sit praccipere, seu agendi normas, imposita obocdiendi obligatione, subdito tradere, vis vcro obligandi ex
illius demum intentione procedit ; et fieri solet in communitatum
gubernio quod Superior aliquid inferiori agendum praescribat, volens
quidem ut is illud re exsequatur, nolcns tamen simul ullam ci imponere obligationcm. At cum Superior paenitentiam subdito regulam
inobservanti imponit, cum ad illius impletiunem obligare velle manifestum est ; quod certe non significat cum obligationem etiam vi voti
oboedientiae tune imponerc voluisse.
CONCLUSIO.
Ex nostris itaque Regulis, in se aliae sunt de praecepto, aliac de
consilio. Ad has tamen adhuc devincimur, non solum libere accepta
obligations constantiae, sed etiam caritatis imperio, quatcnus tam
nostro statui aptissimae nobisquc singulis optimae normae inveniuntur esse, ut, supposito vero finis ultimi amore, nequcat non
censeri contra rationem et contra caritatem agere qui cas deliberate
praetermittat. Nihilominus, quoniam contingentes tandem stint et de
re supererogatoria, in talibus adiunctis ficri potest ca praetermissio,
ut omnino bona et meritoria sit.
Sic tamen agcndo quanta supernaturali prudentia et dono consilii
nobis est opus ut non nosmet ipsos decipiamus in iudicando de consilio Regulam de praecepto, in confundenda naturae cum rationis
voce, in nostro consilio praeferendo Regulae, in cupiditate potius
quam caritate sequenda !
Felix Vincentinus qui tam vincentianus inveniatur ut Regulac
Missionis sibi optimac semper vidcantur casque sponte sibi iugiter
eligat : illae ipsi erunt. nullo modo ligamenta, sed adiumenta, comme
les ailes aux oiseaux pour voler. SV X 98.
F. C. p.c.M.
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NUNTIA VINCENTIANA
EUROPA
[658]
PROVINCIA PARISIENSIS.

Missionariorum emigrantium conventus Sanctum Vincentium a Paulo
honoravit. — Primum Conventum suum Nlissionarii Emigran-

tiuni sub patrocinio beati Patris nostri ponere studucrunt. Itaque,
vespere dici 28 iunii, 200 circiter illorum sacerdotum ex omni
natione qui exsulibus civibus suis operam navant, in ecclesia
Domus Maternae et coram sacro corpore Sancti Vincentii se
congregaverunt ad missam participandam quae, Em.mo Cardinali FELTIX praesidente in throno, celebrata ab Exc.mo. RUPP,
episcopo auxiliari Parisiensi, hunt Conventum inaugurabat.
canendum scholastici nostri commovebant omnes.
Postridic, in placito colloquio, P. G OXTHIER C.M. labores
Sancti Vincentii pro emigrantibus et exsulibus enumeravit. Vespere tandem 30 iunii, Missionarii Emigrantium, ad Conventum
suum concludendum, in ecclesiam exstructam propc antiquum
sanctuarium loci Clichy dicti cuius parochus Sanctus Vincentius
fuit convenerunt. Ibi, multis praesentibus episcopis, Exc.mus
LAMY, archiepiscopus Senonensis, missam in honorem beati
Patris nostri pontificalem litavit et omnes ad Sanctum Vincentium proponendum exemplar ministerii sui pro emigrantibus
adhortatus est.
[659Sancto Vincentio et Sanctae Ludovicae de Marillac Filiae Mariae
Immaculatae gratias egerunt. — Venientes, propter trecentenarium

annum a pretiosa morte S. Vincentii et Sanctae Ludovicae,
ex Germania et Austria, Belgica et Hispania, Gallia et Italia,
Lusitania et Helvetia, Argentina et Brasilia, Congo et Aegypto,
Acthiopia et Madagascaria, terra Guadalupensi et Martinicensi,
et Peruvia, Filiac Mariae Immaculatae die 2 iulii se congregaverant in Downs Maternae area quam Sancti Vincentii statua
despectat. Et ad speciem magnificae crant cum variis vestium
et vexillorum suorum coloribus ! In primis Rev.mus Superior
Generalis eas salutavit et laudavit patcrnis verbis quae et in
lingua italica P. L APALORCIA, assistens generalis, et in linguis
germanica et hispanica P .Mathias Jon, director matritensis
Puellarum a Caritate, traduxerunt. Deinde omnes in ecclesiam
ingredientes Corpus Sancti Vincentii vencratae sunt.
Vespere eiusdem diei adfuerunt missac solemni a P. HourFLAIX, vice-directore generali Filiarum Mariae, cantata in ecclesia

Die 2 iulii 1960, in Donuts Maternae area Filiae Mariae a RCV.1110 P. Surrim accipiuntur.

Diebus 2-3-4 iulii 1960. in navibus bateaux-mouches nuneupatis.
Filiac Mariae civitatem parisiensem exploravertint.
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cathedrali Notre-Dame ubi saepissimc Sanctus Vincentius et
Sancta Ludovica ad precandum venerunt.
Die autem dominica 3 iulii, in montem Montmartre ascenderunt et in basilica Cordi Iesu . dedicata meditatae sunt de
Christo caritatis vincentianae fonte ; deinde magno cum feryore precatae sunt et cecinerunt dum P. L APALORCIA sanctum
sacrificium offerebat.
Trium vero clierum consumptorum invisendo per civitatem
Parisiensem Sancti Vincentii et Sanctac Ludovicae vestigia exitus
fuit magna processio in hortis Puellarum a Caritate Domus
Maternae et missa a P. C ONTASSOT, primo assistente generali,
dicta coram Rev.mo Superiore Generali, Exc.mo D EFEBVRE c.m.
et Exc.mo B ERTOLI, nuper Nuntio Apostolico in Gallia renuntiato qui, post missam, in linguis et gallica et hispanica et italica Filiarum Mariae Immaculatae multitudinem allocutus est.
[660Pestum Sancti Vincentii, die 19 iulii, more solito, in ecclesia
Domus Matetnae actum est. Exc.mus B ERTOLI, Nuntius Apostolicus, missam pontificalem obtulit et, vcsperis ab Exc.mo
D EFEBVRE c.m. cantatis, multitudo sacerdotum, Puellarum a Caritate et fidelium Exc.mum L ACOIXTE. episcopum Bellovacensem,
laudantem heatum Patrem nostrum audivit.

[661
PROVINCIA GERMANIAE
4 augw,Ii 1960).

(P. Wilhelm O LIGSCIILAGER, Niederpriim,

Trecentenarii anni festum Coloniae celebratur, die 8 Mensis Maii. —

Sacerdotes Congregationis Missionis, Filiae Caritatis diversarum
Provinciarum Get-maniac, sodales Conferentiarum S. Vincentii,
mulieres societatis Caritatis — in Germania Elisabethvereine nuncupatae necnon Unio Caritatis (Karitasverband), cuius caput
Friburgi Brisgoviae residet, acl celebrandum festum anni trecentenarii in caelum migrationis S. Vincentii Christi fideles ad
antiquam fratrum minorum ecclesiam Coloniae convocaverant.
Em.mus D. Iosephus Cardinalis F R INGS, archiepiscopus Coloniensis, missam pontificalem celebravit, cui in choro aderant
Exc.mus Alphonsus HO FER c.m., Vicarius Apostolicus in Limon
(Costa-Rica) episcopus titularis Thebarum Phthiotiden, atque
sacerdotes et fratres clerici Congregationis Missionis. In ecclesiae
medio spatio albac mitellae Filiarum Caritatis relucebant, inter
quas viri et mulieres diversarum societatum Vincentianarum
Patrono suo ministerium salutationis et devotionis offerebant.
Cantu Sororum domus centralis Filiarum Caritatis in KiiltzNippes missae sollemnitas digne et decore ornabatur.
Em.mus Cardinalis in sermone ad fideles habito exposuit
Vineentium virum esse sanctum, de cuius vita nec facta miraculosa nec revelationes mysticas esse traditas, qua re animi
nostri ad imitandum excitarentur. In co fuisse indoles, quae
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periculum afferre potuissent eius sanctitati, quas vero non superavisset, sed ad divinam gratiam accommodavisset.
Missae sollemnitate finita omncs in aulam magnam urbis
Coloniae, Giirzenich nuncupatam, se contulerunt ad agendum
conventum festivum. Quern conventurn aperuit praeses Conferentiarum S. Vincentii in Germania crectarum, Dominus Ioseph
M ARX (Landgerichtsdilektor), filius pristini Cancellarii Wilhelm
M ARX. Salutavit Em.mum Cardinalem FRINGS, Exc.mum HOFER
episcopum, Rev. P. Waclaw K NAPIK, pro Superiore Generali Congregationis Missionis, Dominum Dr. SCHWERING, urbis praefeclUM, Dominum ANIRHEIN-BECKER, nuntium reipublicae CostaRica in foederata republica Germaniae, multosque alios hospites
prominentes.
Pro societatc Conferentiarum Stae. Elisabeth locuta est
Domina Hcdvigis P UYN, Gelsenkirchen, pro Vincentinis congregationibus presbyterorum et Filiarum Caritatis Rev. P. Otto
c.m., Visitator, pro unione caritatis Pracses Mgr Albertus
STEHLIN, Frihurgi Brisgoviae. Quihus in allocutionibus consequebatur hodie acque ac tempore S. Vincentii id unum interesse,
ut socordiac et lassitudini caritas fulgens christiana opponeretur. Sanctum Vincentium etiam nostris coaevis cursus dirigere suos monentem, ut opera exstruerent mansura. Quod amavit, esse amandum, quod docuit, operandum ».
Quae etiam sententiac in oratione festiva incidebant, quam
habuit Dominus Dr. Fr. ROTHE (Ministerialrat) de proposito
a Quod S. Vincentius a Paulo tempori nostro legatum mandaverit 0. Orator legatum S. Vincentii complectens eius dictum
citavit : « Totum nostrum opus est operari (Coste XI, ,40).
Multis locis ex conferentiis et epistolis adhihitis effigiem delincavit hominis christiani vere apostolici. Invicto Dci et proximi
amore significari actionem nostri Sancti tamquam animarum
medici et consiliarii spiritualis cuiusque generis hominum usque
ad regiam Galliae aulam, tamquam patris pauperum, ad triremos damnatorum, infirmorum, insciorum ruricolarum. In quovis
homine cum vidisse Christi imaginem ct cum co pro hac dignitate egisse. Varia opera ab hoc Sancto incepta ciusque verba
acute dicta perenni esse valore pro nostri etiam aevi tempore
operibus caritatis. Hac de re disserens orator quaesivit, an hodicrno
omnia facta essent, quae ficri possent, ut diversae socictates,
quae caritatis operibus studercnt, opera et consilia coniungerent,
an recentia munera, v.g. in hodiernis socialibus mutuationibus
oblata, suo tempore noscerentur. Male accidisset, si novi socialis
vitae progrcssus neglegerentur.
Ultima conventus verba fecit Em.mus Cardinalis FRINGS
demonstrans tranquillam S. Vincentii hilaritatem. Caritas est
nunquam a desuper » gravi vultu exercenda, immo ex hilari cordis fomento prodeat. Benedictione apostolica ab Em.mo Cardinali et Exc.mo Episcopo H OFER data conventus festivus explicuit.
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[662]
VICE-PROVINCIA IN COSTA RICA (P. Jose P AUELS, San Jose,

14 augthd 1ob0).
Annivcrsarium. — Die 13 septembris, P. Johannes Kocn (San
Jose) ad Ofium annum vocationis perveniet. Seminarium central) in urbe San Jose initiavit cursum scholasticum cum 68

alumnis, quern numerum usque id tempus numquam attigit.
[6631
PROVINCIA ROMANA

(P.E.

Fri, 31 ittlii 1960).

Festa trecentenaria Vincentiana. — Tamquam spiritual's prae-

paratio lestorum totius Provinciae in honorem S. Vincentii et
S. Ludovicae, praesertim pro iuvenibus qui sunt spes Communitatis, initio anni habitus est Senis apud Piam Domum Conventus Itivenum Vincentianorum in quo ipsi iuvenes (scholastici,
seminaristae et alumni scholarum apostolicarum) et quidam
missionarii locuti sunt de argument's nostrae vocationis.
In multis autem civitatibus, cura Missionariorum, Puellarum
Caritatis una cum Matronis Caritatis et sodalibus Confercntiarum she Societatis S. Vincentii, iam celebratum est Tertium
Centenarium : ita Grosseto, Senis, Ferentini in Hernicis, Bononiae, Cori►► ldo, Ancona), etc.
Sed particulari memoria digna sunt festa quae initio mensis
maii Romae sunt habita..Difficile sane est breviter de illis dicere,
et ideo praecipua tantum memorabuntur : ampla autem rclatio
festorum, cum textu orationum et multis photographiis, invenitur in Annali della Missione, 1960, pp. 133.182.
Comitatus festorum membra fuerunt, praeeunte Em.mo
Card. Dominico T ARDINI, a secretis Status Summi Pontificis et
protectore Matronarum a Caritate, plures Em.mi Cardinales,
Exc.mi Archiepiscopi et Episcopi necnon multi egregii viri
ex Italico Gubernio et ex studiorum coetibus.
Mense aprili duo pracclari oratores locuti stint in Aula Borromini de S. Vincentio eiusque coadiutrice S. Ludovica. Hyginus
G IORDANI. qui occasione centenarii excellentem biographiam
S. Vincentii edidit, illustrans maxime aspectum socialem ; et
professor Aloysius G EDDA, olim praeses Actionis Catholicae Italicac, qui de S. Vincentio ut organizatore caritatisD disseruit.
Maximas gratias agimus Rev.mo Superiori Generali et Matri
Generali quod pro nostris festis benevolenti animo concessere ut
pretiosissima reliquia. Cor S. Vincentii, in Urbem transferretur.
Missionarii, Filiae Caritatis et omnes devoti S. Vincentii potuerunt illud venerari in triduo (6-8 maii) quod est celebratum in
ccclesia S. Mariae in Vallicella, in qua iam quatuor saeculis
requiescit corpus S. Philippi N ERI. Solemne autem triduum ita
dispositum erat, ut clerus, religiosae et caritatis societates possent distinctis cliebus duobus Sanctis venerationem manifestare.
Primo igitur die missam communitatis celebravit Rev.mus
Superior Gencralis, deinde Em.mus Card. G IOBBE, Datarius
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Summi Pontificis, et pontificali ritu Exc.mus Diego VENINI,
eleemosynarius ipsius Summi Pontificis. Vespere autem, ante
benedictionem eucharisticam, ab Em.mo Card. PIZZARDO, praefecto S.C. Seminariorum et Universitatum studiorum datam,
de S. Vincentio relate ad clerum prolunde disseruit Exc.mus
Hector CUNIAL, vicesgerens Urbis, ilium exaltans tamquam sacerdotum exemplar et patrem, qui sacerdotii Christi donum etiam
in aliis impense fovit.
Secundo die divinum sacriticium celebrarunt Em.mus Card.
VALERI, praefectus S.C. Religiosorum, et pontificaliter Exc.mus

ROMAE, FESTA IRECENTENAR1A V1NCENTIANA. — 8 maii 1960,
durante audientia a Summo Pontifice concessa, Rev.mus P. SLATTERY
ad pedes IOANNIS XXIII.

ROMAE, FESTA TRECENTENARIA. — 8 maii 1960,
Revana Mater LEPICARD manum Summi Pontificis osculat.
(Post Antistitam Generalem, Rev. P. BErrA, Provinciac Romanac Visitator).

ROMAE, FESTA TRECENTENARIA VINCENTIANA. — 8 mail 1960,
Summus Pontifex in Basilicam Vatiranarn inororlionc

ME.

Ad

a

Li •

ROMAE, FESTA TRECENTENARIA VINCENTIANA. — Per audientiam diei 8 mail 1960,
Rev.mus Superior Generalis Summo Pontifici totius vincentianac familiae gratias diccns.

— 262 —
MIGNAXI c.m. Plus quam centum novae Dominae et Puellulae
Caritatis Urbis et Latii in Associationem admissae sunt durante
missa Rev.mi Superioris Generalis. De Sancta Ludovica flagranti
corde diserteque locutus est Exc.mus Petrus Van LIERDE, cuius
verba fuerunt quoquc vocationis Filiartim Caritatis elogium.
Die Dominico 8 maii, qui erat tertius celebrationum, maxima
populi frequentia pontiticalem missam dixit Exc.mus BALDELLI,

ROMAE, 6-7-8 mail 1960 :
in ecciesta S. Mariae in VallicelIa Cor S. Vinccntii
fidelium venerationi propositum.
praeses Pontificiae Operis Assistentiae ; pro sodalihus autem
Societatis S. Vincentii a F. OZANAM fundatae, ipse Superior Generalis sacrum solemne litavit : pro Filiabus Mariae Immaculatae
Urbis et Latii, Rev. P. LAPALORCIA.
Extraordinaria omnium exspectatione et summa animi laetitia omnibus Vincentianis Summus Pontifex IoANNEs XXIII
audientiam concessit, quae fuit culmen festorum Romanorum
(de ilia iam dixit VINC. n° 26,633 ss.).
Externas celebrationes concluclens, Em.mus Card. Ferclinandus CENTO in ecclesia S. Maria in Vallicella panegyricum dixit
in laudem S. Vincentii, quern exaltavit ut genium verae christianae caritatis, quae multum a philanthropia differt ; in ill°
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autem alt : Deus Optimus Maximus vo:uit sui creatoris spiritus maximum signum hominibus dare. Eidem Altissimo Deo,
laeto corde omnes maximas gratias egerunt cantando hymnum
Te Deum pro felici exitu festorum, quac, sicut Summus Pontifex
dixit, praegustationem quamdam nobis dederunt aeternorum
gaudiorum quae in caelis Vincentiana familia una cum Sanctis
Fundatoribus se consecuturam confidit.

ROMAE, vespere diei 5 mail 1960,
post advent= Cordis S. Vincentii :
Em.mus Card. TRACLIA, pro-vicarius Urbis,
circumdatus ab Exc.mo MIGNANI
P. LAPALORCIA, P. Berra et Missionariis.

Nostros animi sensus postridie Deo diximus in missa quam
coram Corde S. Vincentii Patris nostri Rev.mus Superior Generalis in Collegio Leoniano celebravit, praesentibus Missionariis et
plurimis Filiabus Caritatis. Antequam idcm Superior Gencralis
Roma discederet, Rev. P. BETTA, Visitator Provinciae Romanac,
illi gratias dixit nomine omnium confratum et Filiarum Caritatis eiusdem Provinciae, atcnie, in signum filialis devotionis
clonavit life irnaginem Summi Pontificis cum autographa subscriptione, quam Superior Generalis facto corde excepit in memoriam
horuni dierum, qui clulcissima recordatione ab omnibus habebuntur.
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[6641

/•.cl usum missionariorum qui religiosum
Novae DC11113S,
servitium praestant Domui Centrali Filiarum Caritatis Provinciae Romanae, nova domus instituta est Romac, initio mensis
octobris 1959 (Via della Pineta Sacchetti, 32). Superior est ipso
director Sororum, P. Franciscus B RUSCHINI.
Sicut fuit in votis 17 Conventus Superiorum (cf. V INC. 1959,
fasc. 21,530) pro pueris qui primum cursum instructionis recipiunt in schola apostolica, aperta est initio anni scholaris 19591960 nova domus in Zagarolo (Villa Palazzola, props Gabium non
longe ab Urbc). Ipso Superior Generalis paterno affectu alumnos
et confratres visitavit eisque benedictionem S. Vincentii impertivit. Primus annuls scholaris regulariter perfectus est magna
ormium satisfactione. Una cum superiore, P. Alafrido C AVALLI, et
a!iis duobus confratribus, Aemilio Rossi et Umberto M ARTORELLI, huic domui destinatis, adiuverunt ad lectiones perficiendas
qttidam missionarii domus Coliegii Leoniani et Tor Sapienza.
r66,,
Dzfunctus. —

Die 8 iunii 1960 post brevem morbum vita

ci ptus est sacerdos Umberto M ARTORELLI (68 a. aet, 49 voc.)

qui de Communitate bent meritus est praesertim tarnquam
oecoromtis. Ultimo autem vitae anno fuit director spiritualis
scholac apostolicae apud Zagarolo, de qua supra. Ipso Sanctae
Sedi ministerium pracbuit plurimis annis ut consultor S.C. Concilii et commissarius S.C. de Religiosis pro monialihus.

AMERICA
[666PF 0 V 1 NCIA COLUMBIANA. (P. Jose NARANJO, Popayan,

18 iulii

1960).

Domus Popaiancnsis. — Seminarium popaianense, quac Provinciae nostrae domus antiquior est, nomine Congregationis
regendum confratres Gustave F OING C.M. et Auguste R IEUX c.m.
anno in linem vertente 1870 suscepere, atque initium scholarum
laborum secunda februarii 1871 fecerunt. Non multo post confratres alii, inter quos P. Jean-Baptiste M ALEZIEUX c.m., illis
adiuncti.
1875 confrater Joseph-Auguste B IROT C.M. missiones plures
et uberes fecit. Attarnen 1876 ab impio duce in exsilium actus est.
Eadcm damnatione affecti, et omnes ipsi directores Seminarii e
regione pulsi sunt 1877. At Deo iuvante tranquillisque dicbus,
confratres iterum in seminarium se receperunt 1881.
Item co tempore Filiabus Caritatis Popaiani domus duae,
hospitals nempe ac puellatsurn schola, commendatae sunt.
Tarn vero tertio currente saeculo a felici Patris nostri translatione, opera vincentiana, coetus videlicet Matronarum Caritatis,
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societal virorum quae Con erencias de San V i.-ente nuncupatur,
et ea cuius membra Luisas de Marillac nomen ostentant, una
cum sacerdotibus Congregationis ac Filiabus Caritatis gloriosi
obitus memoriam celebrarunt.
In primis pretiosa mors Sanctae Ludovicac ipsa die 15 martii
commemorata fuit, praeviis in praecipua Filiarum Caritatis
capella precibus triduanis, id est, pio coram Sanctissimo Sacramento exercitio et sermone de Serva Dei. Hos confrater AngelMaria G UTIERREZ c.m. habuit. Missa pontiticalis ab Exc.mo archiepiscopo Didaco Maria Gomi: y. in eccicsia paroecia!i a Sancto
Francisco dicta oblata fuit, P. Maria G ARCIA c.m. orationem
dicente et utroque seminario et maiori et minori caeremonias
et chorum agents.
Ut SAncti Vincentii centenarium durante scho!ari cursu
honestaretur, iunii 23, 24, 25 et 26 electi sunt.
Triduana in ecclesia cathedrali praedicatio de Patre Fundatore fideles instruit. Postremo in eadem cathedrali sacrum ab
Exc.mo archiepiscopo litatur. Evangelii cantu soluto, auxiliaris
episcopus, Exc.mus Raul Z AMBRANO, seminarii olim discipulus,
tractatum habet : universorum et virtutum et operum Sancti
Vincentii elogium concinit : dein Patris nostri eiusque
plinae momentum patefacit sociale.
Oblivioni non inandandus actus tenera affectione plenus :
die nempe statuta pauperes centum et amplius operimento,
quod hispanica lingua frazada, ac victuali quocl toti uniuscuiusque
illorum familiae sufficeret, donati stmt. Egenorum amantissimus
Praelatus sacrum awns atquc hortationis consolationisque verbis
cos alloquens, largitioni praefuit.
Occasionem nanciscens confrater Ianuarius Rams c.m. antiquorum popaianensis seminarii alurnnorum Confraternitatem
erigi curat et instituit : ex illis ducenti ferme earn laeto animo
amplectuntur. Hac de causa sessio litteraria eaque solemnis habetur eximius orator, academicus et catholicus consummatus
Mario C ARVAJAL contionem agit Sancti Vincentii virtutisque charitatis attico lepore necnon spiritualis vitae ; superior nosier ac
seminarii rector, P. Francisco V ARGAS c.m., dignum responsum
conficit. Die tandem vigesima septima iunii rure amoeno in
angulo nemoroso ad ripam fluvii nostri rector seminarii ac confratres convivio amicos iucundant.
1.6671
Anniversaiia. — In domo nostra Caliensi 26 iunii confratres
David G ONZALEZ et Raphael-Antonio D OMINGUEZ coronas aureas
sacerdotii lustraverunt. Alter, qui nuns Filiarum Caritatis e Provincia occidentali director exstat, antea ad annos triginta in
Praefectura apostolica de Ticrradentro plurimum laboravit ; ad
haec in missionibus dioecesanis necnon in seminariis ministeHum perega, non mo:!o praedicatione et doctrina sed vitae piac
et regularis exemplis i.roxiinum aedificans. Alter praecipue in
seminariis,
c-;•,!itic;- et d iro ctioni alumnorum
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tuati acans, decem ornavit lustra ; sed et missionibus operam
navavit ; insuper pretiosa Provinciae nostrae scripta historica
relinquet. Hi confratres una cum sodale P. Martiniano T RUJILLO
c.m., qui Bogotae gratulationem gustavit, amoris Congregationis,
improbi laboris atquc omnium virtutum laudihus digni inveniuntur.
Missio. — A vigesima secunda iulii ad augusti septimam
confratres nostri quadraginta et quinque ac Pucllae Caritatis
centurn et viginti cooperationem apostolicam ingenti missioni
porrigent totius regionis quac Tolima intelligitur, scu quac dual
diocceses comprehendit, lbaguè et Espinal. Huiusmodi missioni,
quam Nuntius Apostolicus et Ordinarii aggressi sunt, plus quam
mil:la cvangclizantium, religiosorum utriusquc nexus et laicorum,
incumbent ; ex illk quaclringenti et quinquaginta sacerdotes.

VOI••.••nn,,,,,,•n••

PROXIMA ANNIVERSARIA
Decembris 1960:

Die 7 : Fr. V IDAN Ulpiano (Santurce): 50 annos vocationis.
Die 18 : P. H ALL Mark (Easttvood): 50 saccrdotii.
Die 23 : P. P ATROCINIO Jose-Inacio (Chaves) : 60 vocationis.
Die 24 : Fr. T CHANG Etienne (in Sinis) : 50 vocationis.
Die 25 : Fr. K NUPPEN Philipp (Trêves): 70 votorum.
lanuarii 1961 :

Die 3 : P. R ODRIGUEZ Leopoldo (Coruna) : 70 vocationis.
Die 9 : P. S IN Thomas (in Sinis) : 50 vocationis.
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670
LIBRORUM OCCASION TRECENTENARII ANNI
EDITORUM INDEX
J. CALVET :

Saint Vincent de Paid,

DANIEL-Rots et R. CHALUMEAU C.M. :
Monsieur Vincent, 260 p.
G.-O. Dtivic : Vincent de Paul,
(pro adulescentibus), 188 p
Andre DoniN c.m. :
188 p.

270 p.

12,00 NF

La vie et Fame de
10,00 NF

ministre de hi charite
5,70 NF

Saint Vincent de Paul et la Charit6,
4,50 NF

Saint Vincent de Paul, 124 p.
Vincent de Paul, le Pere des

3,50 NF

Vincent de Paid, un saint d'avant-garde, 75 p.
R. GILBERT : L'ardente vie de saint Vincent de Paul

3,75 NF

Robert SABATIER :

G. HUNERMANN : Saint
pauvres, 286 p.

7,50 NF

Jean GUY :

4,20 NF

(pro adulescentibus), 99 p.

La vie de Monsieur Vincent
racontee aux en ants, 45 p.
Andre FROSSARD : Votre tres humble serviteur, Vincent
de Paul, 235 p.
Yv. ESTIENNE : Sur la route... avec Monsieur Vincent,
C. BERNOS DE GASZTOLD :

263 p.

15,00 NF
7,50 NF

Saint Vincent de Paul, 265 p.
Louis CHAIGNE : Saint Vincent de Paul, 116 p.,
Michel Riot:ET s.j. : Saint Vincent de Paul on le róalisme
de la charite, 131 p.
Mgr CRISTIAN1 : Saint Vincent de Paid, 205 p.
J.-B. ROUANET S.j. : Saint Vincent de Paul, pretre, instrument de Jesus-Christ, 61 p.
Marcelle AucL\IR : La parole est a Monsieur Vincent,

Jean MAUDUIT :

8,40 NF
7,70 NF
6,60 NF
5,00 NF
2,00 NF
13,90 NF

334 p.
J.-P. Foticium : Sainte Louise de
et presentes par...), 181 p.

2,50 NF

Marillac

(textes choisis

Saint Vincent de Paul. Entretiens
spirituels aux Missionnaires, 1 179 p., .. 25,00 vel

6,15 NF

Andre BODIN C.M. :

35,00 NF

Practerea sunt libri magnifice illustrati :

Saint Vincent de Paul : Texte de Louis Cognet, 190 photographies (le L. Von Malt, 245 p.
24,00 vel 30,00 NF
Monsieur Vincent : Texte de Daniel-Rops, photographies
de Rene Perrin
24,00 vel 32,00 NF
MICHEL DE SAINT-PIERRE : Monsieur Vincent (pro pucris)
7,50 NF
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(Bonne Presse)
Claude MARIN et Loys PETILLOT : Monsieur Vincent (pro
VISAGES DE LA CH AR I FL

1,50 NF

pueris), 39 p.

3,00 NF

Hi omnes libri veneunt in :
SECRETARIAT DU TRICENTENAIRE
95, rue de Sevres, Paris (6e)

[671]

LIBRI ACCEPTI
Gedriingt VOM Erbarmen, Worte des
heiligen Vinzenz von Paul (Lippstadt 1959), 135 p.

Herbert GLOWATZKI CM :

The Vincentian. The Class of 1960 presents : A Jour of St Vincent's Seminary, 1105 Bluff Road, Montebello, California
(61 p. cum multis et pulchris imaginibus photographicis).

Nasza Przeszlosc (Notre Passe, Etudes sur
l'Histoire de l'Eglise et de la Culture Catholique en Pologne).
t. XI. Krakow 1960, 480 p.

Alfons SCHLETZ c.m. :

San Vicente de Paul. Biografia
popular. (Hustraciones de Roberto RIGOT y de L.E.). San
Pedro Sula 1959, (Segunda Edicion), 31 p.

Rvdo. Manuel CAVERO OLAYA C.TO. :

VSI.PER. 255.77005 V775
v.27 1960
Vincentiana.
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Ifirrelotr : J. GONTIIIER
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